






















































adaptation trajectories by group over day were significantly different from one 
another. For the perceived duration of sensations, the CG group again exhibited the 
least amount of adaptation. However, the rates of adaptation of the PA and the MA 
groups were indistinguishable, suggesting that the imagined pseudo­stimulus appeared 
to be just as effective a means of adaptation as the actual stimulus. The MA group’s 
rate of adaptation to motion sickness symptoms was also comparable to the PA group. 
Conclusions: The use of vivid motor imagery may be an effective method for 
adapting to the illusory sensations and motion sickness symptoms produced by cross­ 
coupled stimuli. For space­based AG applications, this technique may prove quite 
useful in retaining astronauts considered highly susceptible to motion sickness as it 
reduces the number of actual CCS required to attain adaptation.
